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Süt S›¤›rlar›nda Farkl› Fonksiyon Tan›mlar›yla Süt Veriminin
Devaml›l›¤› ‹çin Genetik Parametre Tahminleri
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Özet: Çal›flmada 2 y›ll›k denetim günü süt verim kay›tlar›n› içeren bir veri seti kullan›lm›flt›r. Kovaryans fonksiyonu (KF) yaklafl›m›yla
oluflturulan flansa ba¤l› regresyon model çözümleri kullan›lm›flt›r. KF için polinom, Wilmink ve Ali-Schaeffer e¤ri tan›mlar›n›n
persistens ve laktasyon e¤risini aç›klama performanslar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. R2 de¤erleri için karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda ilk s›rada
polinom (0,9835) yer alm›flt›r. Bunu, Ali-Schaeffer e¤ri tan›m› (0,9534) ve Wilmink e¤ri (0,6023) tan›mlar› izlemifltir. Laktasyon
s›ralar›na göre persistens tahminlerinde Ali-Schaeffer (0,001) en küçük varyansl› tahminleri vermifltir. Bunu Wilmink (0,016) ve
Polinom (0,003) e¤rileri izlemifltir. Kal›t›m derecesi (h2) tahminleri için tüm e¤ri tan›mlar› literatürle uyumlu olmufltur.
Anahtar Sözcükler: Denetim günü modelleri, kovaryans fonksiyonu, flansa ba¤l› regresyon

Genetic Parameter Estimations for Persistence of Milk Yield with Different Function
Definition in Dairy Cattle
Abstract: A data set containing 2-year test day milk yield records was used. Random regression model solutions established with a
covariance function (CF) approach was used. Persistence and lactation curve explanation performances of polynomial, Wilmink and
Ali-Schaeffer curve definitions were compared for CF. When comparisons were made for R2 values, polynomial (0.9835) definition
headed the list, followed by the Ali-Schaeffer curve (0.9534), and Wilmink curve (0.6023) definitions. Among the persistence
predictions in respect of lactation orders, the Ali-Schaeffer curve provided predictions with the minimum variance, followed by the
Wilmink and polynomial curve approaches. All of the curve definitions were in accord with the literature.
Key Words: Test-day model, covariance function, random regression

Girifl
Sütçü hayvanlarda laktasyonun pik döneminden süt
veriminin sonuna kadar geçen süre süt veriminin
süreklili¤i (Persistens) olarak isimlendirilmektedir (1).
K›sa laktasyona sahip inekler için 305 günlük düzeltilmifl
verimlerin kullan›lmas› ile genetik varyasyonun do¤ru
olarak de¤erlendirilemedi¤i bilinmektedir (1-3).
Laktasyon süresi uzun ancak, pik döneminden sonra
verimde ani bir düflme ile laktasyon dönemini tamamlayan
hayvanlar›n da sürüde tutulmas› ekonomik olmamaktad›r.
Buna karfl›n, k›sa ancak pik dönemindeki verim seviyesini
nispeten koruyan inekler daha ekonomik olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle son y›llarda süt veriminin
genetik de¤erlendirmesinde günlük ya da toplam verim
yan›nda persistens de beraber incelenmektedir.

Persistensin ölçülmesi amac›yla farkl› literatürde
tan›mlanm›fl bir çok çözümsel yaklafl›m mevcuttur.
Yaklafl›mlar 3 ana bafll›k alt›nda toplanabilir. Bunlardan
ilki, matematik model tan›mlamas›yla, laktasyonun ayr›
dönemlerde incelenmesidir (1). ‹kinci ve en çok kabul
görmüfl olan yaklafl›m laktasyonun tamam›n›n bir e¤ri ile
aç›kland›¤› model tan›mlamalar›d›r (2). Son olarak yeni
gelifltirilen ve dikkat çekici biçimde h›zla kullan›m alan›
bulan denetim günü (DEG) modelleri tan›mlamas›
kapsam›nda laktasyonun genetik kaynaklar›yla beraber
incelendi¤i kovaryans fonksiyonu tan›m›d›r. Kovaryans
fonksiyonu (KF) tan›mlamas› Kirkpatrick ve ark. (2)
taraf›ndan önerilen bir yaklafl›md›r. Bugün için denetim
günü modellerinde KF yaklafl›m› ile yap›lan de¤erlendirme
sa¤lad›¤› bir tak›m avantajlar nedeniyle oldukça kabul
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görmüfl ve yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
avantajlar k›saca, süt veriminin toplam olarak
de¤erlendirilmesi yerine denetim günü verimlerinin
de¤erlendirilmesi ile çevrenin ortak etkisine göre daha
etkin bir düzeltme yap›lmas›; çevresel ve flansa ba¤l›
genetik etkiler için ayr› fonksiyon tan›mlamalar›n›n
tahminleme aflamas›nda daha isabetli çözümler vermesi
olarak s›ralanabilir (1,3,4). Kaya ve ark. (5), Türkiye’nin
bat›s›nda bulanan kamu çiftliklerinde yetifltirilmekte olan
siyah alaca süt s›¤›rlar›nda süt verimlerine iliflkin süt
verimlerini denetim günü modellerini kullanarak flansa
ba¤l› regresyon yaklafl›m›nda de¤erlendirmifltir.
Persistens için genetik ilerleme, hastal›k, yem tüketimi
ve üreme kusurlar›n›n en aza indirilmesini
sa¤layaca¤›ndan önemlidir. Veerkamp ve Goddard (6),
305 günlük verimlere göre yap›lan ›slah çal›flmalar›
sonucu elde edilen sürülerden DEG verimlerinin
kullan›m›yla yap›lan seleksiyonda % 3,8-9,4 aras›nda
daha ekonomik sürülerin elde edildi¤ini bildirmifltir.
Burada ekonomiklik için en büyük pay persistens için
yap›lan genetik iyilefltirmeye aittir.
Bu çal›flmada, persistens tahminleri için farkl› e¤ri
tan›mlamalar›yla flansa ba¤l› regresyon model
çözümlerinden elde edilen parametre tahminleri
karfl›laflt›r›larak persistens için en iyi e¤ri tan›m›
yap›lm›flt›r. Bu amaçla, denetim günü verimlerinden
oluflan küçük bir veri seti kullan›lm›flt›r.

Materyal ve Metot
Ankara fieker Fabrikas› Çiftli¤i’nde 1987-1997 y›llar›
aras›nda yetifltirilen esmer ›rk› süt s›¤›rlar›nda tutulmufl
olan verim ve dam›zl›k inek kartlar› incelenerek 2 y›ll›k
günlük süt verimi ve pedigri kay›tlar›ndan oluflan küçük
bir veri seti oluflturulmufltur. Veri setinde y›l, mevsim,
baba, ana etkileri, laktasyon s›ras› ve bireylerin 14 günlük
aral›klarla ölçülmüfl süt verim kontrolleri ve denetim
günleri yer alm›flt›r. Y›l, mevsim, ana ve DEG sabit
çevresel etkiler, birey ve baba flansa ba¤l› etkiler olarak
kabul edilerek fiansa Ba¤l› Regresyon Modeli (Model)
tan›mlanm›flt›r. Model uyumu ve çözümleri DFREML ver
3β (7)’de Türevden Ba¤›ms›z K›s›tlanm›fl En Yüksek
Olabilirlik (DFREML) yönteminde Denetim Günü Modelleri
yaklafl›m›nda (DXMRR) yap›lm›flt›r. Ayn› program
kullan›larak Wilmink, Polinom ve Kovaryans Fonksiyonu
(KF) olmak üzere 3 farkl› e¤ri yaklafl›m› kullan›larak
DFREML’da persistens için tahminlemeler yap›lm›flt›r.
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Kullan›lan e¤riler, polinom (1-4), Ali-Schaeffer (8) ve
Wilmink (9) e¤ri tan›mlamalar›d›r. Wilmink (9) e¤ri
çözümleri için Fortran program›nda DFREML çözümleri
için ek bir program yaz›larak çözümler elde edilmifltir
Denetim günü verimlerinin kullan›ld›¤› fiansa Ba¤l›
Regresyon Model (RRM), (1) numaral› eflitlikte
tan›mlanm›flt›r.
Yijnkl = SDGi + Yafl _ pn + ∑ bmjXm + ak + pek + eijnkln
(1)
Bu modelde yer alan terimler afla¤›daki gibi
olmaktad›r.
Yijnkl: denetim günü gözlem de¤erleri,
SDGi: sürü-denetim günü için tan›ml› ortalama,
Yafl_pn: n. laktasyonda hayvan›n yafl›,
bmj: farkl› denetim günleri için tan›ml› regresyon
katsay›s›,
Xm: sürekli çevresel etkiler,
ak: flansa ba¤l› olarak kabul edilen hayvan etkisi ve
baba etkisi,
pek: laktasyon ya da hayvanla ilgili olarak tan›mlanan
sabit çevresel etkiler,
eijnkln: flansa ba¤l› hatalar
Persistens tahminlenmesi amac›yla a parametreleri
s›ras›yla bafllang›ç, pik ve düflme noktalar› t süt veriminde
geçen süre olmak üzere Wilmink E¤ri tan›mlamas› (2)
numaral› eflitlikte tan›mlanm›flt›r.
W(t) = a0 + a1t + a2 exp(-0.05t)

(2)

Laktasyonun zamana ba¤l› olarak de¤iflimi için
laktasyonun 4 devresinde incelenmek üzere tan›mlanan
e¤ri fonksiyonu (3) numaral› eflitlikte tan›mlanm›flt›r.
P(t) = a0 + a1c + a2c2 + a3c3

(3)

Burada laktasyonun tan›mlanmas› için a0 intercept; a1
ve di¤er katsay›lar regresyon katsay›lar› fleklinde
hesaplanmakta ve bunlar yükselme pik ve düflme
katsay›lar› fleklinde isimlendirilmektedir. Ali ve Schaeffer
(8) taraf›ndan yap›lan e¤ri tan›m› afla¤›daki gibi
olmaktad›r. Burada t zaman› dikkate al›narak, verimlerin
zamana ba¤l› olarak yükselme ve inifl zamanlar› RRK ile
aç›klanm›flt›r. Böylece yükselme ve düflme e¤imi için
genetik ve çevresel kaynaklar da aç›klanm›fl olmaktad›r.
Laktasyon e¤risinin zamana ba¤l› de¤ifliminin incelenmesi
için kullan›lan polinom tan›mlamas› (4) numaral› eflitlikte
verilmifltir.
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R(t) = a0 + a1u + a2u2 + a3ν + a4ν2

(4)

Yaz›lan bu eflitlikte t denetim zaman›, u = t/305 ve v
= ln(305/t) fleklinde tan›mlanmaktad›r. a katsay›lar› ise
flansa ba¤l› regresyon katsay›lar› (RRK) olmaktad›r. Bu tip
bir e¤ride laktasyon bafllang›ç, yükselme, pik, süreklilik ve
düflme olmak üzere 5 dönemde incelenmektedir.
KF yaklafl›m›yla tan›mlanan e¤rilerin RRM’ye
entegrasyonu yap›larak 2 ve 3 numaral› e¤ri tan›mlar›n›n
çözümü yap›lm›flt›r. Kovaryans fonksiyonlar›n›n, RR
modelde kullan›m›na göre yaz›lan model esas al›narak,
veri setine uyumu yap›lm›flt›r. Buna göre zamana
ba¤l›l›¤›n yine zamana ba¤l› olarak de¤iflen bir fonksiyonla
tan›mlanmas› (kovaryans fonksiyonu), t1 ve t2 gibi iki
zaman aral›¤› için:
nc

G(t1,t2) = ∑
i=1

nc

C ij φ i ,t1φ j ,t2
∑
J=1

(5)

fleklinde tan›mlanmaktad›r. Burada, G(t1,t2), t1 ve t2 gibi
iki zaman aral›¤› aras›ndaki kovaryans, nc, uyumu yap›lan
polinomun derecesi (uyumu yap›lan maksimum polinom
derecesi G matrisinin boyutu kadar olmak zorundad›r), C;
ncxnc boyutlu olarak tan›mlanan simetrik matris, Øi,t1; i
özellik için uyumu yap›lan polinomun t1 noktas›nda ald›¤›
de¤er olmaktad›r. Yap›lan bu tan›mlamada hesaplama
kolayl›¤› sa¤lamak aç›s›ndan Kirkpatrick ve Heckman (10)
ve Kirkpatrick ve ark. (11) taraf›ndan tan›mlamas›
yap›lm›fl olan t zamanlar› için –1 ve +1 aras›nda tan›ml›
bir standartlaflt›rma yap›lmas› önerilmektedir. Bu
standartlaflt›rma her t aral›¤› için laktasyon gününün 305
say›s›na bölünmesiyle yap›lmaktad›r. Örne¤in, t = 15 için
bunun yerine 0,049 standartlaflt›r›lm›fl de¤eri
kullan›lmaktad›r. Böylece çal›flmam›zda Kirkpatrick ve
ark. (2) taraf›ndan da önerilen 4. dereceden bir
polinomun kullan›m› yeterli görülerek, 4 zaman noktas›
için Ø de¤erlerine ait 4 x 4 boyutlu bir matris
kullan›lacakt›r.
KF yaklafl›m›nda RRM tan›mlamas› varyans-kovaryans
unsur tahminleri 3 aflamada elde edilmektedir. ‹lk
aflamada DFREML tahminlerinin elde edilmesi amac›yla bir
ön de¤er atamas› yap›lmaktad›r. Çal›flmada bu de¤erler,
SAS (12) program›nda Henderson III tahmin de¤erleri
olarak kullan›lm›flt›r. ‹kinci aflamada; bu de¤erlerin uyumu
yap›larak genetik kovaryans fonksiyonlar›ndan, eklemeli
genetik etkiler için varyans kovaryans unsur tahminleri
elde edilmektedir. Üçüncü ve son aflamada ise, ayn›
ifllemler çevresel etkiler için varyans-kovaryans unsur
tahminleri elde edilmektedir.

Genetik Kovaryans Fonksiyonlar›
Genetik kovaryans tan›mlamas› (6) numaral› eflitlikte
yaz›lm›flt›r.
G=G+σ

(6)

Bu tan›mlaman›n do¤rusal formda yaz›l›m› (7)
numaral› eflitlikte yap›lm›flt›r.
log(G) = x(y1,y2) + w(t1,t2) + z(e1,e2) + interaksiyonlar
(7)
Burada σ, hatalara ait matris, G, elemanlar›
G(y1t1e1,y2t2e2) olan y1 ve y2 gibi verimler aras›nda
denetim günü zaman›ndaki genetik kovaryanslar, e1
çevresel etkiler için hata varyans›, X(y1,y2) iki verim de¤eri
aras›nda tahminlenen parametre olmaktad›r. Burada
fonksiyon yard›m›yla tüm y de¤erleri için bu flekildeki bir
düzenlemeyle mevcut iliflkiler tan›mlanmaktad›r ve
genetik kovaryanslar (8) numaral› eflitlikte verildi¤i gibi
olmaktad›r.
Gs = Gs + σs

(8)

Burada;
nc nc

logGs(y1t1e1,y2t2e2) = ∑

∑ C ij φ i,t1φ j,t2 +

i=1 j=1

nf

nf

ncx ncx

∑
∑ Fij φ i,e1φ j,e2 + ∑
∑ Dij (φ i,t1φ j,e2 + φ i,t2φ j,e1)
i=1 j=1
i=1 j=1
(9)
olarak yap›lan bir eflitlik tan›m›n›n y gözlemleri aras›ndaki
iliflkiyi göz önüne alacak flekilde
nc nc

log(G) = ∑

nf

nf

∑ C ij φ i,t1φ j,t2 + ∑
∑ Fij φ i,e1φ j,e2 +
i=1 j=1
i=1 j=1

ncx ncx

∑
∑ Dij (φ i,t1φ j,e2 + φ i,t2φ j,e1) + log (Y(y1,y2))
i=1 j=1
(10)
gibi
düzenlenmesiyle
tahminlenmektedir.

genetik

kovaryanslar

Çevresel Kovaryans Fonksiyonlar›
Ês = Ê / Q (y1,y2) = Es + εS

(11)
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Ê tahminlenen varyans-kovaryanslar› içeren matristir.
εS; hatalara ait matristir. Q(y1,y2), y1 ve y2 aras›nda
varyans-kovaryanslara ait ortalamalar matrisi olmaktad›r.

seviyeleri için tan›ml› matris; H, özellikler için tan›ml›
kombinasyonlara ait matris; V hata de¤erleri için varyans
kovaryans matrisi olmaktad›r.
Persistens için kal›t›m dereceleri e¤rilerin çözümünden
sonra Jamrozik ve ark. (13) taraf›ndan tan›mlanan h2
formülü ile tahminlenmifltir. h2 tahminleri için:

8,778 0,227 0,209
Q = 0,227 0,015 0,007
0,209 0,007 0,009

h2 =
olarak standart bafllang›ç de¤erleri atanmaktad›r.

σ2a(60) +σ2a(280) - 2 * σa(60) * σa(280)
σ2a(60) + σ2a(280) - 2 * σa(60) * σa(280) +
σ2pe(60) + σ2pe(280) - 2 * σpe(60) * σpe(280) +

log(Es) = x (y1,y2) = x (y1,y2) +
σ2pe(60) + σ2pe(280)
nc nc

∑
∑ C(y1,y2)ij φ i ,t1φ j , t2 +
i=1 j=1
nf

nf

nf

∑
∑ ∑ Fij kφ i,t1φ j,t2φ k,e +
i=1 j=1 k=1

formülü kullan›lm›flt›r. Burada σa2 genetik varyans, σe2
hata varyans›, σpe2 çevresel varyans, olmaktad›r.
(12)
Bulgular
Çal›flmada denetim günü verimleri için 3 farkl›
yaklafl›mda RRM tan›mlamas›nda e¤ri uyumlar›
yap›lm›flt›r. Model uyum testi ve sonuçlar› Tablo 1’de
özetlenmifltir.

nh

(H i )y 1,y 2φi,e + V y 1,y 2
∑
i=1
eflitli¤i yard›m›yla gerekli varyans kovaryans unsurlar›
tahminlenmektedir. Burada, x(y1,y2) verim özellikleri için
tan›ml› etkiler için 3 x 3 boyutlu parametre matrisi
olmaktad›r. C(y1,y2) ncxnc boyutlu regresyon
parametrelerini içeren matris olmaktad›r. F, sürü verim

Burada laktasyon e¤risini en iyi aç›klayan fonksiyon
tan›mlamas›na Ali-Schaeffer’in KF katsay›lar›n› kullanarak
tan›mlad›¤› e¤ri fonksiyonu sahip olmaktad›r. Wilmink
fonksiyonu ise, en kötü sonuçlar› vermifl ve zamana
ba¤l›l›¤› aç›klamada yetersiz kalm›flt›r.

Tablo 1. Laktasyon e¤risinin aç›klanmas› amac›yla kullan›lan 3 farkl› fonksiyon tan›mlar›.
R2

S

0,7274
0,9642
0,9652
0,9652
0,9835

0,5180
0,9125
0,9296
0,9156
0,9156

2,1310
1,2610
1,2313
1,0265
1,0025

Wilmink

y-1 = a + bt-1 + ct
y-1 = a + bt-1 + ct + dt2
y-1 = a + bt-1 + ct + dt2 + ft3

0,1087
0,7841
0,3943

0,012
0,6023
0,1451

2,4141
1,9723
2,3845

A-S

ln(y/t) = a + bt
ln(y) = a + blnt + ct
ln(y) = a + blnt + ct + dt0.5
ln(y) = + a + blnt + ct + dt2
ln(y) = + ablnt + ct + dt0.5 + ft2

0,6312
0,9534
0,9531
0,9652
0,9863

0,3784
0,8971
0,8852
0,9125
0,9356

2,3456
2,0012
1,9412
1,2811
1,0003

Fonksiyon

Model

Polinom

y
y
y
y
y
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=
=
=
=
=

a
a
a
a
a

+
+
+
+

r

bt0.5 + clnt
bt + ct2 + dt3 + fln(t)
bt + ct2 + dt3 + ft4
bt + ct2 + dt3 + ft4 + gt5
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Veri setinde süt veriminin genel seyri 4. ve 3.
dereceden polinomlarla tan›mlanm›flt›r. 4. dereceden
uyumu yap›lan ortogonal (Legendre) polinomuna ait R2
de¤eri 0,9827 olurken, 3. dereceden polinom için bu
de¤er 0,8681 olmufltur.
Laktasyon s›ras›na göre persistense ait kal›t›m
derecesi tahminleri Polinom, Wilmink ve KF
tan›mlamalar›na göre Tablo 2’deki gibi tahminlenmifltir.
Persistens için laktasyon s›ras›na göre kal›t›m derecesi
tahminleri beklendi¤i gibi laktasyonun bafllang›ç
de¤erinde düflük bulunmufltur. Tahminlenen kal›t›m
dereceleri KF tan›mlamas›nda 3. laktasyon için en yüksek
(0,183), polinom tan›mlamas›nda 2. laktasyon için en
düflük (0,105) bulunmufltur.
Denetim günü süt verimlerine iliflkin laktasyon e¤risi
tahminlerinden KF için 3, 4 ve 5. dereceden tan›mlanan
Ali-Schaeffer e¤ri tan›m› fiekil 1’de grafik olarak
gösterilmifltir.
KF yaklafl›m›nda çözümleri yap›lan Ali-Schaeffer
e¤risinde 4. ve 5. dereceden tan›mlanan e¤ri çözümleri
aras›nda istatistik olarak fark bulunmam›flt›r. 4.

mertebeden uyum yap›ld›¤›nda KF için genetik çözümler
ve fenotipik çözümler için tan›mlanan matrislerin
boyutlar› önemli derecede küçülmektedir.

Tart›flma
Çal›flmada Ankara fieker Fabrikas› Çiftli¤inde 19871997 y›llar› aras›nda tutulan kay›tlardan 2 y›ll›k verim
kay›tlar› denetim günü esas›na göre düzenlenerek
persistens tahminleri elde edilmifltir.
Laktasyon s›ras› artt›¤›nda persistens için hesaplanan
kal›t›m derecesi yükselmifltir. Van der Linde ve ark. (14),
süt s›¤›rlar›nda süt ya¤›, süt proteini ve süt verimi için
persistensleri
farkl›
3
çözümsel
yaklafl›mda
tahminlemifllerdir. Burada ilk yaklafl›m 305 günlük
verimlere benzer flekilde 60 ve 280. gün toplam verimleri
hesaplanarak tek de¤iflkenli analizde sonuçlar elde
edilmifltir. Di¤er iki yöntem do¤rudan flansa ba¤l›
regresyon ve KF çözümlü flansa ba¤l› regresyon
yaklafl›mlar› olmufltur. RRM yaklafl›m›ndan elde edilen
tüm çözümlerde tek de¤iflkenli çözümlerden daha düflük
tahminler elde edilmifltir. Buna karfl›n, RRM çözümleri

Tablo 2. Laktasyon s›ras›na göre farkl› e¤ri yaklafl›mlar›nda Persistens için h2 tahminleri,ve standart hatalar›.
Laktasyon S›ras›

Polinom

Wilmink

KF

1
2
3

0,143 ± 0,003
0,105 ± 0,003
0,113 ± 0,003

0,151 ± 0,016
0,107 ± 0,016
0,115 ± 0,016

0,139 ± 0,001
0,182 ± 0,001
0,183 ± 0,001

25

Verim (kg)

20

15

10

5
0
0

50

KF3_R 2 = 0,9156

100

150
200
Denetim Günü
KF4_R 2 = 0,6023

250

300

350

KF5_R 2 = 0,9125

fiekil 1. KF yaklafl›m›nda 3,4 ve 5, dereceden Ali-Schaeffer e¤ri tan›mlamalar›n›n grafik gösterimi.
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ilkinden daha küçük varyansl› olmufltur. Benzer flekilde bu
çal›flmada KF yaklafl›ml› olarak elde edilen Polinom,
Wilmink ve Ali-Schaeffer yaklafl›mlar› birbirlerine yak›n
çözümleri vermifltir. RRM yaklafl›m›yla elde edilen
çözümlerde 3. laktasyon için en yüksek de¤er AliSchaeffer e¤ri tan›m›nda (0,183) elde edilmifltir. Polinom
yaklafl›m› en küçük tahmini (0,113) vermifltir. ‹kinci
laktasyon için de benzer bulguya ulafl›lm›fl, ancak 1.
laktasyon için Wilmink çözümleri daha yüksek
bulunmufltur. Persistens h2 tahminlerinin RRM için düflük
olmas› gebeli¤in ilerlemesi ile iliflkilendirilmektedir.
RRM’de gebelik ve di¤er çevresel etkilere göre etkin bir
düzeltme yap›lmaktad›r. Toplam verimler kullan›ld›¤›nda,
toplam verimlerin elde edildi¤i denetim günü verim
ölçümleri üzerinde de¤il toplam üzerinde bir düzeltme
imkan› vard›r. RRM kullan›m›n›n en büyük
avantajlar›ndan biri denetim günü verimleri üzerinde
yap›lan düzeltmelerin daha etkin olmas›d›r. Jamrozik ve
ark. (13), laktasyonlar aras›ndaki genetik korelasyonlar›
1. ve 2. laktasyonlarda 0,37, 1. ve 3. laktasyonlarda 0,31
ve 2 ve 3. laktasyonlar aras›nda ise 0,60 olarak
bulmufltur. Benzer flekilde burada ayn› de¤erler s›ras›yla,
0,45, 0,34 ve 0,94 olarak bulunmufltur. Genetik
korelasyonlar için farkl› literatürlerde 2, 3 ve sonraki
laktasyonlar aras›nda yüksek korelasyon hesapland›¤›
bildirilmifltir. Bunun nedeni genetik yap›n›n büyümenin

tamamlanmas›na ba¤l› olarak daha etkin ortaya
konulabilmesi olarak aç›klanmaktad›r (15-18).
Gebeli¤in ilerlemesine ba¤l› olarak pik döneminden
kuruya ç›k›ncaya kadarki zaman aral›¤› içerisinde süt
verimi düflme e¤ilimi içerisindedir. Burada önemli olan
etkin
bir
besleme
program›n›n
yürütüldü¤ü
varsay›m›ndan hareketle verimin sabit ve yavafl bir h›zla
düfltü¤ü hayvanlar›n belirlenerek sürüde genetik
iyilefltirme yapmakt›r.
Persistensi yüksek olan hayvanlar›n düflük hayvanlara
göre pik döneminden sonra sadece denetim günü
ölçümlerinde 180-230 kg aras›nda fazla süt elde edildi¤i
Albuquerque ve Meyer (18) taraf›ndan bildirilmifltir.
Bu çal›flmadan elde edilen bulgular ›fl›¤›nda, AliSchaeffer e¤ri tan›m›n›n süt veriminin genetik ve çevresel
kaynaklar›yla KF yaklafl›m›nda kullan›m›n›n k›sa sürede
küçük varyansl› tahminler verdi¤i belirlenmifltir.
Persistens için ülkemizde herhangi bir projeli çal›flma
bilgimiz dahilinde mevcut de¤ildir. Denetim günü
modelleri günümüzde hayvanc›l›kta ileri teknolojiyi
kullanan ülkelerde yo¤un ilgi görmeye devam etmektedir.
Ülkemizde veri tabanlar›n›n h›zla bu tip yaklafl›mlara izin
verecek flekilde düzenlenerek h›zla güncellefltirilmesi
gerekmektedir.
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